ol



? مؤلف و نويسزالـه سالنامه آريان


$$
\int_{0}^{-1} \lim _{\infty}^{\infty}
$$


.
بآتار.بح إبران بتهداد .r هزار جلد چاب شده است

















بابان عرونـر بز

ازروى هــنظظراست كه عكـهارا درمتن كتاب جاب نتوديم تاءطالب لازمآن ازنظر دور نشود .

بادداشتار مطالاتومشامدات•

ال:دو :ن ( اءثوادادالـلطنه )
كغفرانس تهوان


انترانى تاجاريه (:بار)
شامنتاه بهلوى ( نوبغت )


نكارشهان يـيأن در روزنامن انطلاعات
بله صنتكى
خلبج فارس (نو ديزاده بو شهرى) r بلد
مقالات دور: معله ارتش
مجله باد كار ( عباس افـال )
ارزن مـاءى ايران ( خانمان
غوغاى تغليه ایِان ان ( خانملك )
تاريخ جاريد
كتب و جرايد ربلات مختلف

ايران باستان يريرنـا 1 جلد
جغرانياى كِهان

تاريخ ماجاريه (مـتونى)
تاريخ ايران ( مباس افبال )

تاربخ دوبان
بـك شناس (بهار) r بـلد الامىى دمات ككور
غلبج فارس ( ريادار بايندر )
 رياى غزر ( بر :بانى )
 مرزماى ايران ( مهندس غبر )

تارين معجم
خليع نارس ( ولـــون )
تارين ظظامى ارتش ايران


ルさロジi＂












اعليحضرت همايون محملر رضاشاه هيزلوى شاهنشاه محبوب ايران


#  




و موج جل مجل و عخامت
و الستة\ل٪ اوران

 عبور الز برإبر اصاه وانــران ارند ارتّت شاهثاهى ايران



تيمسارسبـج!




N-




تيمسار سز






تيهسار س,رشیعر عزيزالته ضرغامىى

اهر اه ارتش شاهنشاهى ايران 5 ه جراى عظامت و اعتلاء آن كو شش كرده اند











تار بار •












فصل اول
تحْتَار شا دان تو جه


 مو جبات سعادتميباثيم وميتوانيم با استفاده ازدر در باها وار انـيانى




از كنار ههاى رود خررشان از









ـا , اl ; اجتماعى ما است ابران بمنى موا و زمين و آبهـاى ملك ما و ملك يكران ما يمنى
 ما افراد مم نزاد و مم زبان و مـم كـث در اينّجا با نها:ت غرور و استفالال و


 ميكدل ، ازخو د هااست ، ومحبوب ما است

 اين سرزمين مقدس مــكن ملت ششجاعى است كه ما دريهناى آن عـوزنده





به آ ينـه بر افتخارى است كه :آرزوى سرافرازى مارا ز نده نـكاهداغته است .
 وطنمادرما اسـت بلـكه مادرما ومادر مادرما است جه والدبنما نِز حـــاتخود را از اين خالٌ ياك دريافت داثتهاند درتهام قلبهاى یالك ايران عزهز است . در هرقدم وطنموار ه باT منـكع لطلِ ومعبوع هرمهرخود مارا مداميـكند

 ملت ما جارىثد افـوس كد آن انـكها خــكـيد ولى انر او بصورت ابنلوشتههاى
 بِعوعه آن اثـكها حالت عمو مى فرزندان ابن سرزمبن است روح ميهن در


11
ناريع ه







 دوست ميدارند .
مثجنين الست وضع ملت ايران درتدام نقاط بلكه درشهرستانها وبيابانهاىدور



 خوراكى دارندكه انـان از نوشتن وشرح وذي و حالت آن ثرمدارد وانك مير يزد


موجباتىبوجودآر موقعتت جغرافيانئى ايِان ازلحاظ طبيعى وسياسى و اقتصادى دزقرونوادوار


 ازبين إن عدهآنها كه از بقاياى بـاط









 خارجى نبـتـد .












كـــت مبـد




 داردك بسنغانت استعكام مى. آثد .








- Ir-
"اريغ r بالد ارتن





.


























 :xدى فراوان ا-




































 سر بازان جمهورى اندونزى از طرف . .


 در فهليمن تيز ه




 - . . . .
 ك
 T آلانى ...

 در ایِا! • . . .


 بين اتازونى ودانهارك است آمريكانـان باد كاندغتصم وكو






 رنتط دسته كو

 l: علاوه برتر كبه

تاريغ ه







دارند كه هنوز و بودشان <رز ومـلم نـــت .

;















 لازم شْـرده اند .




 انجام داده ر كثو رما را دست نثانده خود هازند .
تاريخ •r ـاله ارتش شاه:كامى ابران











 !بيار منظلم وهجهز ميبانثد


 سلامت خراهـهم ج-




ما بايد فا:م با لذات باشيم براى ما ارتش نوى لازم ا-ت وبى



ا-

## 



 بلانهاست از از دست انـهـ ما با داشتن ارتش هلى وا إو لادين ميتوانيمّ مستخلهر بوده قانوت خود

 واتمواحداثكارخانهها) ولابراتو رها بشتايمّ، متكى بارتش ومبانىمستحكم

سياسى خخود بوده در اقصى زتاط كشور فعاليت ابراز زانمانيم وخالد براى اغلاحات و آباءى زير و رو كزيم بعاليترين مدارج علم و كمال و اختراعات واكِشافات انانل
 -



 مدنيت و إيشر فت اختراعات جهانى انجام یذيريرد كه تا حال نظيرى بر آن


 آورد كه از هر حيث ملتى شايسته بز


 همميهنان ازخوابكران بر خيز يد سادت شا ر مبور از اين راه دشوار است



 است :ـر بـبد.

 كند رسازمان , اسلوب غود را مترفىتر هازند.


فصل حوم
Q $0^{\circ}$
ارتش ايرانوكسانيكهدرسر شور عظمت وتر ترقى

مستولحر است ودفا ع ازجه منانع مقدسى هستيند ؟


 كـور رما إبرانا كرجه جونا











 بد-

 لو كانالعلم هملتًأ بالريا نا له ربال من زارس •

تازيخ


 ;ـمت به سطا حاهل

 اكز توسعه د; كثاورزى ايران داده شود و פ-ــتههاى با استعدادى از سعلح





















-rl_ الاريخ



 رودهاى ز;ات و دجله و كارون و كـرخا ار منـتانز|اخذكرده هرساله مقدارزبادى مانندزودهاى جراحى ; هنديان آ آزفت


هزهانى دريانى ايِران دزقسـت بحرخزز بیشتر متفاير بوده جونايندزياجه






 واردات آب درياى خزر زا (اهم از نزولات جوى ; تمام زردخانه هائى كه در آن


 ابن دريا خخك خواعد شد .



 كاسبات منيور صورت رنوع يـدا خواهد كــد .







 تمام درياست








 اهميت نظامى فوق العاده حاصل نموده است بطوريكه ايران يكانه نامراه معتدل مبان Tـبا ر اروبا فراركرفته است .




















كرد.يد واز ملل عهده يرورىى متنقنن و جود مـين خطورط بود . علت بسطى





 خود را يكنفر سرباز فلـاكا



كر دن تمام ملت اير ان كافى است • ون












در هر تموشه كشور ما زتظير همبن ثروت نتط از رود كو جث

 كرانبها بكلى ازبين خرامد رنت .






 ابران مباشد رمبع بزرك ذغيره آب كثور ما ودر باى خزر ما است .





 حرباره كرانه ماى شـالى ترموده است

$$
\begin{aligned}
& \text { كرازنـده آمـو براغ انـور اندران } \\
& \text { هـى شاد كردد زبوين روان ران } \\
& \text { مــته مر از لال بـنى زمين }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كلابست كونـى بيون رن روان } \\
& \text { دى و بهن و آذر و فـرودين }
\end{aligned}
$$









 شده است (رـرياى خزر)


























 هساثر ين را بـها بـد .
خليج فارس يت منع بزرF







VIIA. . .
 ازه كثبدند .
 داشت - جهمت اینشهردرسال د
















 (2)



























 تن- زايونى • هتجاوز از ه ث




















 بهنام









 يالد و سزاوار نام بليد ايرانى باثد .
(1)합


(1)













 1 - خلبع غارس


















 Ir . . .





 ر عرن 1




 آن مشنول مياشندكى نبز بزراعت متنولند .

تاريخ + P ساله ارتش شاهنتادى ايران
جكو نه آبادترين وير جمعيت ترين نقطه خليج فارس كه































$m$ تار:غ






ما ايرانيات اميدو ارديم بادرنظر كر فتن روابط فورقالعالعادو صميهانهايكه





 آنجا نسبت بوطن خود ايران دارند با مشررت شبخ ريكنذر از معترمبن ايرانى نطع

را زباد بنْود .







 هيدايش سلطلت بهلوى از سال

 انقدامات لازيرا هر دى مبارد.

فصل سوم


قوى وتوانا باشند وبا يشتيبانى ارتشهاى خوث در شر شاهر اه تمدن ريث برون










 آشانى داراى



 , ابابل بهكاشت كودكان مياندر
 i: ( شانز ده ملبون ونـم ) مبياثد .

 نعارنده خواستم بوسيله اين كاب علگةه هندى بخال خود را در دل












ريانّ عايدات ابن دو تام را بدـت خوامیم آررد.







 انثار- سـنان) خالك سرغ ا ـ ( درجزير ه مرمز ) .




 يديد خوامد آمد .







 فراكرفت است












تاريخ زندتانى اعليحضرت شاهنشاه فثيل بايد نـونه سمى و عمل رسرمشت ر
 سلطنت كبان ارتةاه جـت .




 امدام ندرت ونهامت كافى داريم


زبادكنهم ومفام ومر ": راك داشت بار بدمـم •


 داثت بـاشَم .
 زرّبه نوده اند .



 نظامى بـبار وسـع لازم نبــت























 تغبنى ار نظر خوانند كان مبكنرد

1A... كادادا
rro..
\&......
حينعواى ماى
vo..... جبن قوای كو نبـت
い...
 كـبـا
= $1 . .$. -...

1 . . . . .
, 1....
. 1.....
ro...

انمانـتان
عر بـتان سموى آرزانتين






 آنان است ـ بطرريك، آمّوت 19 ميليوت سرباز مسلح مر اقب صلح عجيب فعلى مر مال سهمزار و در:-تت و זهل ملبارد خرانلك ! YY ملبارد دلار بعمرف بودبهنظامى

حهل كَورد دنبا ميرسـ .



روسيه شوروى

r
17... 1 A...
r.,....Er.....



\&.,...lir.ر...

## نبر وى دزيانى


「のじリ


عده كار كنان •••••••••• نغر rra كتت جنـكى


نيروى دريانیى در دولت بزر ك باتمداد ككتىما وعده كاركانثان در در جدرل بالا ذ كر

 مـد ازبودجه كل متارج آنها استْ ：


مبزان بـد در مـد از بودبه كـى
نامكثورها
مرف ارتش مـثود
rr
rr

11 اتعادجامير شوروى
ry
بريتانياى كيم

|  |  |  | WA |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 7 | إيرلند | 「＾ | آرزانتين |
| rr | مكـيك | 「． | استر |
| Po | هلد | 1. | بلز |
| 1 | نروز | $\Gamma$ • | بلبى |
| $r$－ | תرو | $t r$ | برز． |
| PI | الهـ冖نا | 18 | كانادا |
| －r | اسِانـا | 19 | شٌـلى |
| rr | سو： | A． | Hz |
| 19 | ترك | 1. | كك． |
| 1. | اهريناى | 11 | كوبا |
| 9 | ونزونلا | $r$ r | حكواسلواكى |
| Pr | يوكواسارى | $1 F$ | دانمارا |


































 يبا مبكندك هر كز از عهده اداى آن برنتواند آمد . (1)

هروقت وطن فر مان ميدهد هر هيز ديتر خاموشميثود و وتتيكهو وطن





 زرمانرانيدا دارا بيانـبم

 بزر
 ثلده است



و و جل و سرورى بو جود مى آورد .
 هميثه در آسمانهای بلند قرين افتخار و دز اهتزاز از باشى














 ．

فصل چهارم

قَل از تأهدس ارتّى ثاهنـهاهى


 متممن اروبا ديده بودند ميهن عزـز ما ايران را به اوج ترقى و نعالى برسانند و د.



وباكى خون و اصالت نزادى بودند ظهور كردند و خدمات بزركى مّ بڭثور نمودند متأسفانه جون هحكوم بز ندكـانى در دوره سلطنت سال(طِن قاجار بودند نابود و هوهو مرديدند .
 كه با دسائس اطرافِان ونـرنكهاى سِـاست بازان عصرافـكار بلندشان در اعماق زمـين هدفون كرديد .

اكك جه ارتث ڤميته در ايِران مطلابق اوضاع زمان ومكان وجود داشته است






تار بغ هp ـاله اركث داهنـاهى ايراد
طرز بنيجه بندى نهرستانهاى ايران واخذ افراد نظامى نحت اصولمنظمى بوده الستكه عكن بود با اجراى دقين آنقثونى درحدو د يكصد هز ازنغر بو جود آر

وتو مان بندى واحدهایى كوجك وبزر كنظاهى منبور بقراز زير بوده الست.


 نحتامر يك سردار يا امبر نوبان ادازه ميثـداند. د; آن هن:ام تواى קزبوز بده نومان تقسيم مبكرديد وراحد هاى نظا مـامى عبارت



 بندا كارى در راه ميهن طبق معررات مخصوصى اهالى يحل بخانوادهر آرباز وبراى تأمبن
 با إِكه اسلحه ومرمات و توب وتفنك بحد معتنابه در اختـيارارتث آن دوره
 ارتشى درابران صوزت عملى بخود نكرفت ازعده فوق ممكن نبود سالبانه بيث از نـن

 مراقبت ب:ادز خلج فار س بودند.



 ولايت عهدى بسالطلنت رسيد وبمناسبت ذهف وكـالتى كى دانت زمام اموز از كفث

خازج در اوايل بدستاتابك وسـس بدت امبتالدوله افتاد بهنامبت عده وجودقواى


 بجاى السلحه ماى جنكى مخيد برعلت كُديد ．

 افراد وافـران هدتها براى اخذ حفو فت انتظار ميكــــدند ．
 فقط فو ج مختلط فزاف كه مخارج آنها ازدر آمد ككر آت شمال بوســله بانك روس
 وسوارانخ！صهك 7 Y Y ا
 در خلال این•هـت دردولت مـــابه كه به وفی داخلى وخرابى
فواى ازتشى كامل ا!بران بى برده بودند.
 か 女 品


 فرمانده ابنديودزيون بك افـرروسى بودك او خودر！حافظُ قدزت اهيراطور روس •بِدانــت نها！بران．

 كه هلبس بلباسهاى فزاقان زوسسى بودند بودجه تمام تواى انتظامى ديويزيون قز ات ！با －

 V


 برـغاد فاز





سوئدى نأسيسـافته بوده در كـور وجود داثت.
 بِن المللى دجار ذمغ فوق العاده كـديد بطور بكه آخرين آ مار بدينقرار بوده است ـ
 باهزينه سالِانهالى دزحدو د •






 قران مِـكردِده است


$\leq 0$
ناريغ دP ساله ار تش شامنـاهى ابراد



وسوا: وتودخانه عـلا مانى بر.!ى امنــاز بـكارهى بردند .

انتغال داشتْند بودجه دزحدود 9 ملِون قران دز سال هصرن ميكرديند .



حــوسميكرديد.
هم ناجور و شختلف كـور را دجار بد بختى وبلاتكلِـف عجــى كرده بودند .
会安
^هr سوق داده ميـد كـه نام و نشانى از وى باقى نهاند استهال ل ا!

 ميهن برستان دانـتمند و ;جال كهن سال امِران دوستك كـورهالى ارويا را ديده و سر نوشتت و شور مـهـن هرستى آنان را شنـبه و مـا هده 'رده بودند امن احوال ;ا مـدبدند ودست بر روى دست سايُـدمآَ الـف و حرمان ازنهاد بر مى آوردند



خونخوا; فرو خواعد رفت .
كار از كار إكلى
در ج: جن احوالى خرن د.الك ـاسانى در عروق يك فرد إِرانى بالك نرّاد ر










ونجات يـجار كار

لل ره:ده ما را انــس و مونــرثد
كــز و يـانت ايران جهان نوى
 هكى نام نيكى از ابران بغواند
 شبوروز دزدان كمر بـت سغت , با كـ بريزند خونت
 نه كس سر بغرمان كثور بدى بكى خود سرى بود نرمـان هدار كـه نـام نكورا از ابران زدود همى شد رمانها بدبنـان سبر 11

س:ار.اى بـر خشـبد وماه بحلى شُد
بدوران بيش از ث با بهلوى بـان بود بر كـثه بــ بـر روز كـار كع دبكر نه نامى ز ابران بعاند بهر سوى :ودى يكى

 بتازند بر وى بـ بـ بـداد و كـين نبودى بكثور كــى را 1 بنـا.
 بهر كـوشه ز من كـور هنان روز كـارى انكو ريده بود


بوشد سومين روز اسفند ماه

 كزو شد هنين كثور

 هنـن دارد از او نـان خالك رى مـان بايكـا هـ شار نـان زمبن
 هـه جای را رشـك مبنا كنـبد بهر بـى نوائى يـاشيد

 جاهاندار با دانش , ر جنكبوى در غـبد جون T T نتـاب بلند بطهران بر از شور آررد روى
 ه.ان سر زمين جو خلد إن ارين كك و برانه است اين نها برانمانـون
 بر آ ربد بنباد

فصل پنجم


 ( بر ادر خ-مرو انوثيروان داد

مؤس ارتث بيروزه:د و بو لادين و دلاور ما و هو جد مجد و عظمت









بتخت سلطنت ايرِان جلوس كنتد


$$
\begin{aligned}
& \text { كك نوان از او غوى بد رو راز دور }
\end{aligned}
$$


 قديمى
-موافن زوابات بارسى نـب ساسان (جد بادثاهان ساسانى) بار دثير دزازدر دست ميرسد ،




 و نميتواند بجنين مقام و رتبه منيم و بابه رفيع نايلكَ كرد


















:9
تاربع ه
نخـتـن سـلـله إبرانى بعد ازاسالام است طاهربان خودر! ازنـل زستم بهلوانمعرون
 ساسالى مبدانهد .
ديالمه آل زياد = بمناسبتكو هستانى بودن مــاكن دبالمه وصموبت دسترسى بآنجا إن قوم ثميثه مـتفل هـيزيستند مردانى بودند دلاور و جنكجو ‘ با و جود نمام



 مـرسانِده اند.

 سردار عادل جنكجو كکديد از آنجهت بود كه ايِانِيان از لحاظ اصل ونـب وتبار ابن شثـير زن فدا كارانه در التزام ر كاب او ميجنكـبد اند .
 ابرانِان بـك نزاد زرد ثتى بودند دز فر يه سامان ( از آباد:بهاى نزديك سـر قند ) بارثامارت ميكردهاند ازفرزندان بهراُ جوبينه سردار معرون هرم هر جهار م و خسرو برو يز بادشامان ساسانى بوده اند .


 وبقول خودشان نـبـ از ضحاك ميبردهاند .
 سنقفيودند خوارزمـاهمان فرزندان انوشتكن غرجه وازغار مان بلـكانكين (ازامراء سلحلان ملكهاه سلعوفى ) بود.اند .

تاربح Pه هL الد ارتش داهنتامى ابران
بعد كـور آسمانى وعزـزن ها إِران كزفتار بزركترين وبدتربن حوادث ناريخى كه وسف آثنا بقلم ;ميتوان آورد كرديد يعنى كزفتار حله واستِلاى مغو ل و اقوام

ترك , كوركانيان و تركمانان و تتر ها كـرديد .
 طوفن ( اكَ جه د; خلال ابن مدت امراء وانابكانى ازبزركان وسركـان وطوايف
 بودند كه مورخِن آن عهد بغلط آنان را از طرف يدر بامام موسى كاظم(ع) منتـب





نيز موجب اعتال ؛ كا; منويه شد ز نلهِ نـيز از طوايف لر إبرانى بودند .


 بو دند ثاه عباس كبير تسمتى ازآنان را برُاى جلوكِرى ازتركهانان باستر آباد زكركان
 وبالاخره بدست آغا محمخان سلـلهاى را تشكِل دادند كه ازسال


 آنجا امركزد كه • • . .







 آنتاب دزخشانى ازوراء جبال بلند البرز برا:بن فلات تابيدن كرفت ودينى
 شد و بـرى سیرده شدكه شايسنكى جلوى برنخت شاهنـاهانان هخامنشى زاداثت. © 8







 باديكر برادران ويـرانثان وعم خـرو مهالك شـريند.
كارس فرزندار ثد كواذ بود بعد ازانمحلال




 كه وىرا درفرا, از زندان فرامو غكاه يارى كرده بود ميداند.

لاربع دP ـاله اركش داهنـاهى ايراه
 دانت كه در اوان سلطنت هرمز وفات بِافت و از وى بـرى باز ماند بنام (باو) كـ مؤسسلـلـ باوندبان مازندران و باوندبانكِسى وباونديان ههلوى الـت وما درزـر ثرح ابن سلسه ساسانى ,اكه قرنها بدون إبكه دست تطاول روزكار بتواند آسبيى برخاندان سلعنتى آنها وارد سازد مـنغول اهارت وحكمرانى حرمازنتران بودندنفصـلا

خواميم نكاثت .




 شامنشامى ايران تموين و متتشر امابد .







 المبدو اريم اتثار ابن كناب نيز كه از مـت مطـت و نعداد باب و ابتكار مطالب تاهال




فصل ششم

 IA YA

ازبلوك مازندران ( الشت سوادكوه ) نولد يافتند .


 ايراناستكه دراكثر نواريخ وسركنشتهاى معاصر مريوط بمازندران ذيران ذك ابنفوج رفتهاست وازمنكهاى لغظ بهلوى يس از استيلاى عرب و قبا از آن تغيـيرات بـبارى درافت حاسل

نـود، بدين ترتبـ







 كم باالحاق باى نـبت بهلوى كـديدي است بارى خط بهلوى از آرامى كه از خطوط سامى بود كرفته شده و از راست
 ميثو2 خط مذكِ, بر دو نوع بوده است خط كلده و خط ساسانى يا برلوى .
 هارسى باستانى بمرور زمان تغيـراتى رويداده و بصورت زبان بهلوى در آمد جنانكه


ادبيات بهلوى نِز عمده آن عبارت از كتابهاى دبنى ززدشتى است كه تـهتى


 خـر; كواذان و يادكار ززيران و داستان خـسرو و ريدكى و غِره است.







 تنكا :وده است.
الا دزبار ه مرحو م مرادعلـيخان باوندى يهلوى جد اعلــحضرت فقيد= !موجب



 و معرفى نموده اند .

باو كه بـ:زله ابرالبـر راول ثختص اين سلـله بوده فرزند شابور يسر كيوس

 املاُ بااين تركيب مطابق است .




 ( حتمل است ساتراب بمعنى شر: برين باثد ) ).

 برداستان اين شهرستان بوده اند.






 , در دخت باثد و از اين سبب سوخرابان ;اكه ملكالجبال بودند جر شاه ميكغتند





كاريع هr هاله ار لش داهنتامى ايراه
بالاخر• در اوان سلطنت كـرى شايور بسر كـوى وفات نمود. باو بسرثـامور
انت كه در خدهت برويز بود.
كـوس يسر تباد است و انوشـيروان بـر كهتر تباد .
باو برو م مم رفته و در جناك بهرام جو بينه مصلر كار بود.
 ,كتابهاىتاريخى :باوروضوح بساسانِان ميرسد ودزنوارينحى مانند رويان والتدوين
 وشاه دوست اينسرزميناستكه وارث حقـةى تاجو تنت نيا كانماهمان سريرافتخارى

است كه از دوده ساسان برآمده و حن بحت دار زسـيده است.






كلهه يهلوى نِز درهزاران تاريخ مورد بحت تراركزفته اسـت . دز فــن غهداء ميدان حامره هرات در الوغى نام جد اعليحضرت ششاه فقيد سعید يعنى مهحوم مراد عليخان باوندى بهلوى كا ذكن كر بالا رفت فنبط است


 كِوسى در سال 7 • • 1 •یالادى بواسطه آل زيار منقرن شـند وسـلاله ديكرى از

 شـدند وز:يهم سى سلطان نــلى بمد نسل بافوامل سـاله درمازنـران سلطنت نمودند. بعد از انقرامن نِز سران باوندى دربیضى از آباديهاى كومـتانى زيسته وكان

- Y

 نواحى الـنـلا بافت وحاكم مأمور ڤرناحبهكرد (صنحه • ؛ 1) بـاط ملوكالطوابفى دز مازندران بريا برد .
طوايف باوندى حر مازندران بــار و سلاله آنها ;ـل بعد تـل بشمب بختلف



 در د دلبر و رشبد مازندران بود و فوج اختعاصى سوادكو. (ك عدهاى آنرا منكـنوشتهاند )


 بزركى كه شخس بهلوى را تبل ازكودنا دبدهاند بــالت وبلندى فـكرو نـوغ رااز مان وثت دراو سراغ دارند . در بيوكافى وشرح حال نـهـاء سرلـكر امان الذُ جـانبانى نوشته شده( تبل از عزيمت به بطروكا

 مقامات نائل شـد در مافتند ) .
 نز بنو به خود فر ماندهى هثلك سواد كوه دا داثته حُول مر ديل .




مازورسر هنک فرماند.كروهان خصت تِرمرد ورضا خان يهلوى فرماند. كرومانشد
 كردِد و ممنملور باشصت تِيخود دربسيارى ازمحار بات داخلى شر كت جسته و بعاورى

 در جذك مزهى

 رشادت و دلار, ر ا از مه آنها ربوده بود .
در دو جنك بزرك و مـههو ر دولت بر عليه سالار الدوله و جهل هزار سوار از طوإن كلهر كا بحمايت سالار الدوله تا ساوه يـت آمده بودند اعليحضرت فقيد !اشصت تِس خود بتدرى ثـجاعت وشها مت و تهور ابر از داثت كه بِكانه عامل عمده
 در همدان جزه دسته تِر اندازان و با هازور محمد نقى خان طاحبمنصب زالدارم



برتبه سرنبب سوهى و ريلست فوج كارد نير انداز ارتقاء بافت . در IrrA درجه ; نـان و حمايِل سرنِب دومى كرفت در دحاربات كِلان

برتبه اهير ينجه رســد .

 كودناى نارينیى تهران 1 ا بعمل مـبآوزند . ناريخ خدمات د; خشان وبزرك خامذناه فقيد بايران يس از كو دتا عتاج درج كتابهای مفصل و بزركى الست . اعليحضرت فقـد سعيد بنا بدست خطى أِك درباز ـ املال واموال ودارانُى منقول




 اع اعلا كـدِد الـت)





مجازات كـد _كـور, را آباد نهود .

تاريّخ بد;


 ازنخلمات او ايِاد ار تدتو انا و نير ومندكنو نى اير اناهت و بيهاي خون


 1 r 「 $\Gamma$
شـ بهلوى دوان سوى فر دوس از انـ ديار
 هر دل نودد ز آ آش انـ اندوه داغـدار


 كس خود نديده :انى او بـنم روزكار



 مر با كه مــ مهر سبر عدل رنا بـا مـا. بهلوى
















 اجتماعى و ملى و سياسى خود را ان بنز در ابن ميدانيم



## نصامنتم

o
كودنا

 كـانى مسبب ابن اهدام مبتوانـتـند بـوند
 استنباط كرده باشند :
اشنعامى میْوانـتنـ د ر هغام ابراى ابن متمـرد بر Tبند كد مدت ا لعر در كوه و يِابانها جان غود را در راه إن هـلكت بر كن دست كرذه و تنغيم داده باشند كا زمامداران نالايق
 مـد دينار منلمت هود نموده اند :









 داده و ناهصرمان را از مهغل انس غارج سازم


 جـنن كار خردمندان نــت




لاربع هr هاله اركش دامنتاهى ايران



- انبات نحانِّم










 بر وجاهت ملم خود امزابند




دزديها شريك وانباز بينم .









 شـه بودن



 مـلكَ س مرار ساله ترجبع و مرجع سازند

مـبـ هغيقى كودتا هبن عواملى مـتـد كـه مزار بك آ نرا درطـن ابن ابلا فب ملامظه




 ,




 مبثّ مـنور و مكتوم داشت .
از نوشته ماى اعليعغرت نـامتشا. نثبد
د د دوران وزارت جنلك دوبم برج هوت
(برابر
كابينه مرحوم حــن بيرنيا جون نتوانست جلو سـِلاب بِبنتى ملت را بكِرد وقدمهاى اساسى براى سمادت كـور بردارد برانر فثارىک درموضوع افـران روسى

 براى اين بود با.كه بوسيله او بتوانتد متجاسرن كِلانى را از لحاظ مم رلايتى بودن


با آنان اوامه ندهند
در إمْوقع اعليحضرت فقيد سهيد بادرجه سرنبيى بر انر ابراز لِياقت مائى كا




 مونفـت شابان نو جهى حاسل نهرد .



 مطالب و معلو مات بحد كافى نداشته اند مدارك متقز دزدتالـت كه داراى معلومات




داشته كه هريك در ترفـيات و يـثـرفتهنى او انرات شايستن دانته است .

 إبران را ترسیم •یتمود او ظلم خار جى و عدم كفابت دولنهاى داخلىرا بطور حفیعى تشخيع داد ار كا نمام عمر خود را جزء قشون و در صف صرف نهوده بود اغران

 قواى زاندار م ساخلوى نهرانك نعداد بـــار قابل ملاحظه بودند - همخنـن سز بازان بربكاد مركزى و باسبانهاى شهربانى و ساير قوانى كه درنهران :ودند مـه مـلع شـدند و كالنتر.بها ,آماده مقاو مت نموداند .

 ابن سرزهین ازڭکداب منلـى

 جندين هزار ساله خودزا باآنهـه افتخارات واعتلا و موقعتـى اتى داثت ازدست بدهد ولى بك ازاده آمنـن اورا نجات داد.

 و دمادم سردست بلد كـده سرداز خود ميناهيدند بـوى نهران حركت كرد. نهران : تهران - شب فرا رسـد.

 مثن ثليكتوب بكون ميرسِد دزنرِيخانه (ميدانسيه) جنكعسختى دزكرفت بالاخره
 حكومت قبل بمقامات خاز جى يناهنده شد . بنا بحكمىك ازقصرفرح آباد احمد ثا. تاجار مادر شد اعلمحضرت فقيد سعيد
 مدمِر روزنامه رعد نِز برِياست وزراء اء انتخاب شدند . مقدمات كار و مـطكات بـبار
از اين روز بیهد اعليحضرت فقيد سعيد شـب و روز امتمام خود را مصرون بر آن هـداشت كه تواى نظامى ايِران را سر و ـامانى داده و وَـون متحد الثكلى براى إِران تحت تـيادت و سردارى خود تثكيل دهد شب و زوز در ميان سربازان

 آذزبايجان - كردسنان ـ خرالمان ـ فارى در آنی نا امنى وملوك العلوايفى ودستبرد ياغيان وعهاير وكزدنكثان ميسوخت و خوزستان بكلى در حال نجزيه بود و اسبيار ( يليس جنوب ) نِيز فرمانرزانى ميكرد .
اعلـحترت نقيد سعـيد با فعاليت وعجله فوفالماده عده هاى براكنده و افراد هتغرق را كه يــ از ايْن نهـت درزير فـار بيكانكان بودند و بدختى وفلاكت دست از كربان آنان برنميداشت ودرسياست هر آن مورد مصالحه ابن و آن بودند هـع آورى نموده وبا هحبت و تولِد احـاسات اعتماد آنان را نــت بـتخدمت بوطن جلب
 خو دن و با ابداع و ابَكار وجدبت فوف العاده إيكه در كار دانت هوفقيت ثابان بافته و حنِن نِير ونى را رفته زفته بو جود آورد
 وعبازت بودند ازهنك باغڭاه . سه كرومان زانمارم بهارشديت سلطان تورجكه بـت


 ثيبانى(سرلكرغيبانى





حركت كردند' .
 شد و بعداً در زنجان يك اسواران سوار و يك آتشبار تويخانه صحرانى ز يك دسنه نويخانه كوهستانى و يك كروهان هـلـل تحت فرماندهى مازور عمود خان فولادى باين عده كه از تهران اعزام شده بودند ملحق كرديد . تمام ابن عده تحت فرماندعى

 نِيز بعلرف سرحد ابران رازوبا از راه خرمْهر رو انه شد )

بعهد. داثتند



الالى تبر بز ازورود عده زاندار مك درآن روزما داراى و جهه ملى فونالعاده ازالحاظ ابنكه بنا بردمتور سردارسبه براى تمالت إبران درسراسركثور مى جنكيدهاند بودند هطلd كرديده ونجليل فون العاده بعمل آور دند حاجَ عخبر الملطنه هدايت كـر درآنموقع والى آذر بابجان :وود خون آهد فقته ازآنان ميهمانى نمود .
 فر اكزفته بود و جنان مردم آنـامان از ترس او وحـت داثتشد كه هـجكس هالك

 ساغان سردارعهابرقره داغى
 ودر آذزبإِجان تأنـر :ــيار شـإِته ندود.
 قبل ازجنك بين الملل مورد تعقيب دولت و بقول خودشَ مورد حـد دتمنان وافع

 روزكارى را در زكركه دـِنر انـيد .

بال خره از راه تبريز وارد و موزد توجه و وساطت حاج خبر الـلحله فراز كرفت وبا مان دزجه ياورى وارد زاندار میى شده بـهت دماونت عده سرهـلكنا!ِب مرهنك بولادين منصوب شد. در اين بين جنك باسميتقو با شـت در كِير بود و زد و خورد هر روز ادامه
 فواى جرـك ) بدهت نوكى هاى خودن كـته و اردوى او هأمور حفظ جناح جب اردوى زانثارم بود در يك روز متوارى و حتى جــد سردار عـامِر بطلور ناثناى يك روز در دست تصرف انباع سـمتقو بود !


تاربع مro ساله ارك =اهنـاهم ابراد
 با شكـت سخت بحدداً بخوى مراجعت نمودند.

كه منجر بحركت آنها از خوى بشرفخانه ك ديد.

اعليحضرت فقيد كه با آرامى ناظر جرـان آذربا يجان بود و با متانت بغـكر سـعادت آنــامان جا نها ارتات خود را متوجه ومصروت هيـاخت دانست كه باوضع
 سرتيـى ترفيع داده و او را باسـت فرماندهى كل قواى آذربايجان مأمور ملع وقمع
 مطلب در فهل مبوط بخاتمه غائله سميتةو و لاموتى درج خوامدكرديد) . -••

با اینـكه اغلب نقاط ككور مانند آذربايجان كه مقدمه آن كذنتت دجارعصـيان


 نا يذِيرى كه هـهرا ازمـدان بِيون ساخته بود براى الِجاد يِك ازتثـ فوى شـبور روز

 و امنيت را درآنساهان فرامم ساخته بو دند از نبرد هاى سواحل شـمالى مهاجعتكرد.



 افراد ارتش بنا بفك, وابداع شخخص سردار سبه درنظر كرفته شد كه تمام افرادنظامى انحاد شكال حاصل نموده آنرا در بر كردند إن لباى بقدرى با ابهت و جاذب بود كه خود احد شاه و عمد حسن مِرزا ولِمهد نـزَآن را بوشَبـه . و درجه سرهنكى براى



















 روز بعد يعنى در



 فقيد نحــين و آفربنميكتنتد.

فصلد هشتم







 مدان زا جيش بينى و شروع بتأسـس نمود.



 انتخاب وبفرنكـان اعزا ابنهابد.
نخـ:بن كاروان نظا مىى عده آنها متجا وز از • ه نغر افــران ودرجه داران


 اسلحه هاى جديد جنكى معين كردبده رهـهار شُدند .
 خدمتَذارىبود روز

بود اعليحضرت فقيد سعيد نعقى دزكوب ماحمـنصبان ايراد فرمو دند كه خلاصه آن جنين بوده الست:






 بارمنان آوريد :




 بانبام اين ماموربت ممين و نامزد نوده است :









 اشتثال ورزبد :
 نملى ) نطانى ابراد نمودندك غنلامه آن از ابن ترار است :



 ونماراً بنعمبل علو و نكـبل نون نظالى برداغه و در اداى اين وظبنه مم از مبجكونه مبامت



مونق كردند ）．
در روز
شامنــاه فقـد آنها را شخصاً تا مهرآباد بـرقه ندو دند ．



ارتشىمرتباً اعزام كردبد．
وذهنا برایجلوكِكى از ابن نـيازمندى دانمى بدانـكـه ه هاى ارورا اعليحضرت
 كوركُدـد

定から
 نا امروز مرتباً راه موففت آنرا بحشم ديدهايم كذاتته شد． قبل از كود انا درسراسر ابِران تجهبز r ثا ه هزار سرباز منظم غِر عكن بنظر مِرسِد يك دغت كرس：ه و لخت و عور بنام هاى مختان و نكلل هاى مختلف ينام قواى دولتى حر كـور يخْ بودند ．
 وزمامدارى اعليحضرت فقيد سعيد بود وه：وزنتخت سلطلنت جلوىنكرده بودند سازمان
 جدجد إيران داده ششد ．
IF०\＆
sKij

I ـ كابين ه ـ تـكـل الْكرما 7 ـ اداره امنب

$$
r, l
$$


 (سردار م:4) ومعاونت يكنغر از اعخاه كه بغر صه انتغاب ميشوند .

150 $5^{\circ}$

 مكب از جهار فــدت كرديد .

(الف)

و مـت دائره بود .

ا ـ شعبه سعل احوال r r r
(r) دانره هملات كل مركب از سه شعهـ .

(F) دائره مباشرت كل مركب از 1 شهبه .

- 1

خرم سازى 1 - مغازن اسلعه ومهـات تَشون .
(F) دائره صتسبـ كل .


. داير• يــارى (V)
. دانر • موز يك (V)
(A) دانر. نثلِ كلرْشون مر كب از

. Y السكورت عـا
(ب)



ثاريغ P• سال ارتش شامنهامى ايران
اداره مر ‘زیى مالب داراى 1 ڤمبـ



جهار شعبه بود.

1 ـ دفتردارى r - منبط اسناد r ـ تعوريلغانه
(ج)
「


 متضهـس اسلعه و ماشينالات بود ازآلـان خواسته امر منبوررا بـاراراليه عول نهود سر مهندى


ذيل طر ع ريزى كرد .

r r r r




ضر بنل و نارنجك هاى دستى •


 1- 1


 و هـلــل وتهي فـنك استغدام شدند .










تهج و ازانتقالى مالب ه.لكت بغارع ;ايك اندازه جلو كيكى بعملآمد

 عــلِن درشبانه روز متنول نمون اسلعه سازى بوده وتر يـت نظالـى مبثدند





(د)


دبعلم درمراكز لفـكرما نمـبكرديد مراكز منور مبارت بودند از

(2)

سازمان مدارس ثطام تِز بدمن فرار تأسبس بافت



فصل نهم

در مركز و شهرستانها




 درجهاردهم فوى سـال . .

 نحت اداره اعليحضرت نفيد در آمد .





 كم كم محبت بارتش و نظام در دلها بو جودآمه







 بسرعت ؤكـ ايِجاد ـِك سازمـان وسـع ارتش ملى را در شخيله خويش طراحى كرده و توسعه داد ولباrى عـل بوثـانيـد •



 بودند بسرعت روى بنظام جدبدآوردنه و جوانان عاقهمند بخخدمت مـهن نيز زغبت
 اداره جدبدى نيز دزهريك از لذكرماتأسـس كرديدنك بنام ( دانره جديد
 مقررات بِيحّه ازبِن داو طلبان ندود . درايْنهنام ; جنوب(الـيبار) بودكه بیوت خودباقى ونحويل ارتُ ايِران نـكرديده بود درابنبار •
 بـــت مؤســـن آن منحال كرديد . تأميــات ساز مانى وفرماندهان لــكر هاىتأسيس بافته بقرارى استكه درزير


 ساز مان اير• لشـكر عبارت بود از 1 ـ تِبِ نِبر انداز كارد

ناريخ ro سال ارتش شامنـامى ایران

ماز ندران
لهعر
 مازمان آن ثامل I ـ بريكاد مختلط قزاف ـ

 كرديد .



توريخانه سِيدتان




لهعكر ه - بغرماندهى سرلـكر احـد امِر احمدى در ممدان تشـكـل يافت ; ریاست ستادآر • بعهده سرمنكت عبدالرزاق افخمى تفويش كرديد . سازمان امن لـغك عبارت بود از : 1 ـ آترياد محدان و آنر باد قزاف بروجرد







Va ناريغ هr باله ارتش شاهiهامى ابران
مخواليآ باخود بدباز عدم مىبردند بiنحقف بيوست .
ارتُ

و هـروح فو و بنيان كذارى شـده است .


. سزدار مقتدر محول كرديد






فصل حهم
آغاز استفادهاز نظام جديد






ـنـكى بزر كـ يِيدا ميثـد .









اهتدام ارتش در فرونشاندن طغيانهالى مازندران
وشكست متجاسرين كِلان





 IF..



 حر كت نـودند

 ا جهغر كر دهساز
 طف..ان نمو ده بود همدست كردند .



به سلبار واردكرديدند وشهر تزو:ن را :هـديد مينمودند








 دشدن را مغلوب وتوير را متعرفكرديـريند .









 :بجانب (لامیجبان ) كـرديدند





 بد (
 شده مـ كِّ نوا رار ( نـلان ) فر ار دادند .














 ر








 اسنقالال حقِقَى وواقمى خود را بدست آورده وازملو كالطوايفیى براى إبد دور بـاند



 مرحوم ( تزجانالملكقديمى ) ميِزاداودخانرضورانىياساحترام فوقالهاده داتت ور



 ;خليه رشت از قو ای روس

 بودكه بياد كار

 كرده و مـيكفت مـكن است بار دوم نيز بـكـك شما بيائِم در حضور خالو قربان و عده'ى از سواران ;ى :ـ-وى بندر !هلاوى حركت كردند . $\because^{2}$
در حكومت هحوم ميرزا كوجك خارْ وضمـت ادارى بــار خوب بود و


 .



 احهـاتالّه خان ـ عده ووايش بالغ برّهزاز بود ولى تويخانه نداتت حدرد





 اوضاع مالى اير• حكومتها با دزبافت مالِات منaقه حكمرانى خود
 مِــدمرمك ازسحك.ومت فوق درمنطلفه نفوذخود عشريه اجبارى مــكرفتند ! . . .






فصل يازحهم

در فرونشاندن غاثله اكرادآدزر بايجان

كل قواى آذزبارِجان با نِروى كافى بسـت تبرنز براى قلى و قدع اكراد عـلزم

 جهانبانى كه در آن هوتع رباست ستاد ارنش رادارا بود نيز بـوى آنربايجــان
حركت كرد .

 آذربايجان را لـلكدكوب سم ستوران خودكرده بود درتمام نقاط آنربايججان ناامنى
 ميدهد بتدريج ميروت كه بدامــان السهعـل سعيتفو جنابتكار معروف افتاده و با

تحريك اجنبيان بجزى از حـكومت إبران كردد .



 عـلـات بارزى انجام نـبكرديد








 هر كت نمايند .

ر راللى ابالت بنز در زاندارمرى زندانى مبـود .

 IT..



 غدمت مبكند .)




























 زنستين جنع مهم نظاهى آذربا يجان .













 بتعرف ارتش در آمد ـ


 هـله نـابند وTنبا رآك تلب نيروى احكراد بود آسغير نـابنـ .

كهترين وفتى سةوط نايد .









 در يك روز انجام يذيرد .







 هعهامر• رنابرد شوند .










 استناده از مونقت بـون


 منوارى كرديدند









 بدست نيروى ازنش يايان يانت ر آذربايجان مستهد املاها



 بد بدآ بتر كب نيرود
هد روز •



 بود مسترد دشمن منكوباَ فرارى و متوارى كـرديد تواى ما در تمعيب دشن سريعأ يـن ميروند






ا- از يادداضتهاى يكى از انسران ذيمدخل در تنايا از تاريغ يــت ساله ايران ـ

تمام نقاط ابران جراغانى و جْن و سرور برياكردبد مهجا تمثاله سردارسيه وزـر جنكك را به كل و رياحين آرامته و با حراغهاى الوان زیبـ خـيابانها كردند امرا•



. دارا مِبانـد
 ميدان مْت ( باغ ملى ) بافتخار فتوحات نظاميان در آذربابجان بريا نموده ودر آن جـن تمام افـران ارتش و رجال و بزر كانرا دعوت نمودند وجمعى كثيِ نيز بـنزل سردار فاتع و بزر كع إبران اعلـحضرت ففيد سعيد ثتافته او را روى سر و دست بـيدان آوردند .
 زبان بر كْوده خطاب بملت و افـرانــــه مانـد امواج خرونان سراسر ميدان را هنّكرده بودند نموده با بيانى بس برهيبجان و فصيح

زبان زد خاس وعام بود خنّن فرمود .
صاحب منصبان وفرزندان رشيل من !
 از اتر ابن عفل انس در آسـان إيران طنين انداز است يك نــر انتغارات شـا دارد شرو ع ميشود


 انمتاد این جـنّ مغدم بآهاد ر انراد

 افراختاند نهيت مبكوبانم














 و الفراد نداكارى ك


 باخاك يكــان كرده اند تهنت مبكوي

نبر بك و تميـد مبكويم •
ماهب منعبان و فرزندان رنـبد من '





 خواهـد كرد .
















 نهراسبدم






















صاحب منصبان من بإيدرطنغو در رامثدى سمرده ازنغوذ ابانب وطريت سر هاستعمال






 اسلامى خرد نـانـم
















 -بـاغت امروزبرانر بـبمهاى بانبغ



باستقبال شـا تدم برداشته است يـن برديد ،








اتتدارات نظام را از يزدان باك آرزو دارم •
路等
ابن بود بيانات كرانبها وطلانى اعليحضرت ثاهنــاهبهلوى كه جملبربمله


فرط مسرط سرازبا نمى شناختند .




فصلهحوازدهم
ارتن نيرومدن بيلوى يور شهباى بزركن
ديكررا نِز فرو عىنشاند




 هرج و مرج و انقلاب در جنو ب - اككن نتاطُ بنوب ابران مدتها :ود كه روى














خزعل






 زبدون كه امراب در آنعا داراى ا-تعكا
 نـوده غنانم بــارى نعـبـ غنامبان كرديد .
درمکز ازطرف اعلِبحضرت فقبد يك حـكم عمومى بشرح زـرمنتْر كردبد
 امرميدهم كه نـام قواى مادى و معنوى خود را بـای معدوه ز نابود ساختز آخرمن
 نـود. است حاضر و مهـا سازند .
${ }^{2}{ }^{2}$

 هـنـأ فرمان داد .

9i
تاريغ •r ساله ارتُ نامنتامىابران
1 ـ قواى اصفهان از فلارت ـ بهجهان بطرف راههر خ ـيـن بروند .
Y -
حر كت كنتند.

رهـــار شو لد.

سر كوبى والى رثـت كوه حركت نهايند .
 نـده بود انرار و متمردمن و سركــان را بوحشت انـداخت و از مرطرف خود را در محاسر• ديدند .







 يايد و سغورآ تام


 طلب عغر و بغتْ نـو ود


 بينالنهرين فرار كرد ـ در روز



فراى امزامى خرزستان مغتغر فرموده از راه نامرى بـعمره و مسبد سلبـان ر ننتون , Tبادان



















 تامينكرفت كه بإيران مر اجمت نـا بابد . اعليحضرت فقيد در حالى كه تمام الِيان غرت در مسرت و جثن و سرور او

 بتهران راددكرديد.


 اعلمحضرت فقيد سميد اختصام دادند رملت إيران نلـكرافات تبريك متمديى نـبت

بابن عهل بجلس بمر كز گخابره نمودند .

 خوابه مكونى ازطواين تهار لنك .







 با بالوار ملعق شده بودند مشنول منكوبكر ار ار ا









Lاغت و نزدبك برو جرد شـكـت سغتى بر آنها وارد ـانت اموالل را بس كرفت .


 در اين اتناه مهر على





تاريخ •
تأثِير عظمِ فتو حات ارتش در كمورهاى خارهِه
 ناآنموتع نافى از آن نبودهوردبحث جرابد كتورهاىمتملن قرار كرفت وتارين وجغرافياى ابران را باتمنال اعليحفنرت فعيد منتـنر كردند . هــايبكان بخود Tَمدلد دوات انفانـتان تلككاف تبربكدر باره يِروزى هاى ارتش بوزارت خارجه هخابره نـود ودر آن نلككافآوازه وصيت ثهرت سباهابران را درافغانــان ومنـوستان وبِنارتهرسن كوشزد لمود .


ابرانى را در انظار خارجه كوشزد كردند .









 فرار سرشاردشيل از مر كز
در ارل ارديمهت ااهزام كردبد او رخوانين سنبابی در ابن معاربات








خرم آباد را از دسـت شرارت الوار نجات دمد فلمه فلكالاناله را در لـرستان منمرف ميكردد

 امن و آرامش ميعرعد •

بالاخخره مانند إنْبود كهدزنمام نقاط طاغِان وـاغِيانومتهردبن وسركــان براى


 بزر كه تار بخى ايـران يعنى اعليحضرت فقيد سعيد و بههت ارتش توانا و نيرومند ابـران كه بدت او بوجود Tامده و نأســس بافته بود خامون مند و استقلال حقيقى
نصيب إِران كردبد .


 برافرانته وطغيانها ونرارتهاى وسیع آغاز كردند كه بهـت سردار تواناو ارتش دلير ما تمام آنها مفلوب و سركوب ومنـكوب قواى رشيد ايـران كرديدند ما دراين

 وجنوب قرسن آرامث كرديد ويرجم سهر نـك برافتخار ابران دراقصى نقاط كثور باهتزاز در آمد .
امنيت كه مهمتربن نعمت اجتمــاعى و سياسى است بملت ایرالن اعما كردید در يى آن جرخهـاى مادى و هعنوى كضور بـكردن در آمد و جامعه دا با
 رنيرى آمنـِن ثـخص اول بوجودآمدكه مادرناريخ جدا كانه و مفصلى بشرح آن خواهـبم يرداخت .

هيدايش سلطنت يهلوى و آغاز ايجلا ارتش ثاهنشاهى- جون نِير ماى








 دز




 \& - جم ( مدبرالملك ) وزير دارانـى








 است مغالد بانه.

سبه در سرهرستى ز زمامدارى زشـون و جديت ايشـان در ترقى و انتظام فواى مــلع

 ابــان باتناق آراه تصويب نمودند .
خدمات و فداكاربهاى اعليحترت فقيد سعيد در مدت كوتاه سالهاى نخــتـن زمامدارى باعت آن شدكه يـكباره مردم حتُنـاس و وطن دوست كضوررا هـوجـ فجابـع اعمال وز فتار ثاهان فاجاريهكرده و بـكباره بر عليه ابن سلـلـ كه درمدت بـصد و ينجاه سال زمامدارى ايِان را بـ نتـكِنترين روز كارى دجار كرده بودند


 مقامات عالبه كهور مِرسبد و ذهناً تقاضا مبت سردار تاربخىمبهن بعملآيد يـكاره نمايند كان بجلس , اكه معـولا كامى كون
 عهومى ملت ونغرت ازواجاريه كرديدند


خو انده نـد).





باتفاق (عده حضار هر نفر رأىدهند كان •^ نغر ) تصو.دب نمودند :
ماده واحده ـ بحلس شوراىملى بنام سعادت ملت انقرامن سلطنت قاجاريهرا


 نـنـيـل ميثود.
قلدت و وّوه دست ملت بايك اراده زندهانى يكس ولمسله دور از عاطفه




 آرام برساند.





 بقيه دول نا روز

 متجاوز از • •



 برفرار نوودند.
مواد اين قانون باتفـاق آراء بتصويب roY نغر از نـايند كان مجلس






 خرد برداثت (نهايندكان ـ صحبح است ) و علت الملل بدبختى خودر ار الزسر تنخيص








 ادارى و جنكى و إلات و طوايغ بـلام رفتند ر خطبه سلام بوسيله ادبب الدرول ايرادكرديد.


نهاد و برسرير خــروى جلوى كـد .






لاربغ هP ساله ارك ده دامنتامى الراد
 درآثش اوضاع داخلى و جنك جهانسوز ميسوخت ستمى ديده بود سؤال ميكرديد جرا اين ظلم و ستم بر نو رفت ميكفت براى ايِكه ما ملت يدر و صاحب نداريم سر

 ابران و توده وانقى ابن كذٌر را بداند از مردم طبقه سوم سؤال كـند دور• بهلوى حطلور و خود او جكونه بادشاهى بود هجموع باستخهانى كه باين برسن داده خوامد شد قناوتحقـقى درباره آنبادشاه بزر ك وملت دوستاست مؤلفـكر سوٌال كردها جواب شنيدم "بهلوى بادناه بزركَبود خدا رحمتش كند درعهد او ماطبفَه سه راحت بوديم بإيران خدمت كرد حالا اكُ يك حند نغر ر.ا مجازات كرده است ابنكه دلِل

نمیّود حنهاً آنهم براى راحت مردم بود لابد بدكرده بو دند ، .
ابن جواب يكنغر ابرانى است.
وجنانكه كفتهاند :
از رعيت ريس حال وادشاه
 است فهرمان بزركَ عالم بشر.ت او بودك درابنكثور يرآشوب وبىنمدن بظهور رسبد
 رسيدند بهـچوجه مواجه با إنههه مشكلات و بدبنتبها نبو دند . ادار• كردن اين مملكت مـثل است .



ن وْ


IPr.









 , نأمبن آنها درموف بـبي عهومى ـ نثكبل منازل وخطرط عفب ـ رسبدكى بامور ربانى . نظام وظبفه ـ اعلبحضرت نفيد سعيد براى انبات مبانى الستحكام ايران بابجاد







 قانون جوانان ذكور ايِان دراول سن آ
 بخدمتاحضار وبا مسرت بانجام اعمال مقدىسربازى دزسرباز خانهما اتثغالرززيدند.


 متنلط دز بروجرد = تـب دوم كردستان شامل يك هنك مختلط در سنندج بنام
 در كرمانتا. بنام هنع منصور استقراربافتند .


 ارلكارد هياده بضمیهـ واحد هاى مـتقل مهندى وركّ
 آموزشثاه كرو مبانى تويخانه .

 مختلط ســتان مركب از يك كردان يباده و بك كردان جماز سوار و بك آتشبـار توينانه بود . لـكى جنوب - از يلك تب. مختلط در فارس ودو مذك مختلط در خوزستان
 عاسى تثكـلِ كرديد :



د; تشكيالات آنبا تفيراتى بشرح زمر داده شد :
1
r-
r


 امفهارْ را تفكـل دادند راحد هاى مزبور در امور خود بوسيله مركز لـكر ارتباط داتنتد :
درسا MP•Y درسازمان لثكر جذوب بعلت عدم وسانل ار تباط كامل بار كز

 تابعه آن بعنى آـب هاى مختلط فار - كرمان - خوزستان - هنكت هختلط اصفهان

 نـب مستمال سوار - مركب ازسه هنک ( فاتح - حمله - بهلوى ) .


 هنك مهندى تشكيا داد :

. ( 1 (



لاره هP ـاه اركث داهنتامى الג'د
 مستفل شمال بود منكف مختلط مستفل كِكلان را تنكبل داد : دوسال MهA جندان تفيـيرات •هثى در ارتش روى نداو .




هنك سوار ( هرت )
نِبِ مختلط دوم - مركز آن رضائِه مركب از يك منكك يـاده ( اخكى )
ـيك هنكع يـاده ( باوند دور ) .
و يك منكك سوار آذر بود و بعلاو ه دوكردان مختلط مـتقل آتشـين وماكو
ضميمه تركِبات تـبِ مزبور بوده است :
 دو كردان هختلط و بك هنك سوار در اردبـل ( هنَع سوار تِـب سوم ) و بكستـ

 بلوجستان موسوم كرديد بِلور بكه نـبـ مزبور اهتـت ناحبه بلوجـتان را عههـ دار
 مستفل كرديد بهمين طلرئ تِبـ ماى مختلط مستفلى كردستان ـ لرستان - خوززستان و منكت مختلط كر مانثاه ( منصور ) از لضكر غرب منتز ع و هر يك مـتفلكرديدند
 رجنوب غر بى بود ند مركدام ازنبروىماى نامبرده منتز ع و مـتمالًا ادارهمى كردِيدند : 1



كزدان مستقل دزنول )

111






كه مر يك از دو هنك سوار تركبب مىكردبد :


 آن آذربايبجان غر بى ولثك دوم درتبر.ز و منطقه مـتحفظى آن آذر آبابجان ثرقى


















 ذر تمام اكنافكثود شثر شر شكو هو و جكال خو درا Fستر د
در سال
ودو م يــاده كرديد :







IFP. بـازهان تـهت هاى مختلف ارتش ثاهنـاهى با اين وض تا سال
استقرار داشت

 وتثكِالات دهذده بعنى اعلمحضرت فقيد سعيد رضاشاه دهلوىكه تامادام دنيا درحالت صلع وعادى بسرميبرد يك ملت ازدست زنه ;ا ازحضيم ذلت بارج نروَى وقدرت



 !إك وبى آلايْى وا هكم خود قراد دهنل و توجه كننلمه آيا امن رادمصى








آمار جاله آو جه






 و اين رقم با توجه بار ضاع و احوال إن ككور بك ر فم بر جـسه إِـت و جـون ترقى ابن


 بود فو ايد و مححـنات زيادى در بردأشته باشد . مجموع ارقام 1 ا سـال سربـازان و افـران احتـباط و ذخير ه متولدين از سال







Uارب
صحرانْى انكليسى و با روسى وجود داثت و بجاى سلاح خود كار جديد لِز ازبنجاه. تِرْهاى سابق الستفاده مِيْد .
هم جنـن درطرز تعليمات افراد بين افسراناختلاف وجود داشت زبرا بسضى از فرماندعان ازنحصـل كردكان سابت وبمضى از افـران داننكاه ديله دارد يا رنته بودند بنابراين مركك از ايندو طلفه درآموزن سربازان رون مخصوصى دانتند.

 قلبلى مدكن بود در ردبف ار تشهاى مر جهاول قراركِدد مخصوصاً امِنكه بـهموذوعزر
 ـ ـكادر افـرى Y ـ سازمانکامل r ـ السلحه بتناسب سازمان. ذهنا موضوع مهمى كه لازم الـت مراين ناريخ تذكر داده شود سوء جرياننظام
 فرامم مينـود وضعيت نظام وظلفه با جرماناتِكه در ادوار مختلفه داءت جنين بذظر

 نظامى كـوركامت حنانحه سربازان وظـفـه سنوات بدوى افرادى سالم و رد دمانى بارو ح و علاقه بودند و رفته رفته نه تنها علاقدندى خود را از دست دادند بلكه سـلا متى آنها

 فقر عمومى كـور وعدم بهدانت و همحچ:ـن عدمتطبيت سازمان و قانون خدمت وظـغه بااوهناع كور و جريان احضنار و مزاحمت متمادى مثمولبن از طرف مأمورين احضار مهـتـرنعوامل مسبـب انحقالط نظام اجبارى بود.

فصل چهارْهم

ريا هاى خروشان ما و عظمت موفعـت آبهاى ما با اين وسمت ر كرانه هاى


ناريخ مذكور رفته است .

براى كـور ما بدورن نرديد بحريه توى و نوانانى لازم است تا تا بنراند علار














 بهناور حبات اقتصادى ملل ثده است .

از ابنههه منافع بزرك سودتى كه ماحب آن مببرد \&ان نام خلـبج فارس است
 از حيت موقعيت ســاسى وكانهاى نفت خليع فار س را هورد نظر فرار داده اند معهذا انكلـِـها بر سر اير• مزايا تا حال بطور انحصار و دیروزمندانه دماومت ندوده اند

 ;مـتوانند از منافع خليج فارى و معاحن نفت آن هرف نظر نهايند ودر صورت لزوم

ساير منافع خو و را فداى منافع ^نابع آسيانى خوا هند كرد . بر كت بزرك دبكر كانه هاى خليج فارس و بحر عمان كه هنوز در كتابهـا ابداً ازآن بحث نشده وشايد دركترجا مورد توجه قراركرفته است مــْله فوقالعاده مهم و موقعيت بـينهاتِ شابِان دتى است كـه ما براى نخـتـن بار مم ميهنان عز هز
















 شده مورد تدر شناسى ترار كيرد

IIV كاربي







 وطن است .



 باهم متحد باثيم
ای جو انى كه اين سطود را ميخوا انى خدمت نظاهى را با كمال بـاثت
 تو سهه ميلهى قوت و

 استخبال كن
فديم ترنن عظمت ر وسعت نِيروى حريانى شا متـاهى إبران كه بحد اعتالى خود رسيله بود دز زمازشاهنتاهان هخامنـشى بود منجمله عظمترين نِروى دريانى








لاريب F0 ساله اركث هاهتاه إبراد
هر و دت مبنويسل :
 " . . .

 -
 بقيه از سابر ملل تابعه ابران بود .
 اسبها وكشتِباى مركور (كتتى دراز ) ثقرباً به / • • . ب فروند مـرسـد .
 يو نان با شجاعت بى نظبرى حاضر شد او ملكه يكى ازحكمروانان إِران بمنى مالىكارناس بود كه شومرن مرحوم شده بود ابن ملكه با ه كتْى كه يس از كتنهاى






 در سال







 بود تمدادكثتباى نادر ثاه در خلبع فارس . .

tafectucuex wermex $\pm 2$ $\pm 2$ $=$ 5,
 ana , $x^{2}+5$

لار؛


 است وتـْكـِالْ نـرو ى مز :ور در ابثدا بدبن مرار بود .


 سع نار هـ بودند و Y ك
در سالیای
 بندر شامبور بــازمان نيروى دريانى جنوب اضانه كرديم .








 سنعبن ماكزيم بودهاند : . ז
 ولى بدون اسلهج :




الن از مع Tتْبّار ساهلى تابت (


 مأمرر بودند :







 آباد 1 - ادار: بـد
ب - دسته يكم
 i. , ا متغ تنـك برنو •


ج - دسته دوم
 و Y توب Y Y ا تربائى و Y نوب Y ثبـ تنغك برنو

 د ــ دسته سوم

I ـ اركان دـت ساعلى وبندر خرمثهر •

 و غخط و رامنـا استناده ميثد .

 سابت بعربهكر كات هنوب تملت داشت
 كر جى سرارى فرمانـد
 دارای اساسه :ودند . Y _ ك

و بلن (「

## 

























 بيطنى خود وردابط دوسنانه هـاـعكان و تبلبنات سعرا بـا مكردند مستظهر بود .


ــلـ مبْرد. .

 اكنشانى و بباران در فرددكامهاى مار كل و نمبـ و فار با مد. مزبور بود. ا-ت .

نيردى تريائى مهاجم عبارت بود از


با يكدست مسلــل ذه ثوار














 از فرمانده نيروى دريائى جنوب ر با فرمالده نبروى يـاده لرسيد.






از بين مبردند.




بودند مبدوع مبـازد .





 از انـران و افراد سلب وافلبكثت با زغـى ميشوند .





كار كنان نار غارج شده دبك تادر باسثاذه از وسايلر بنكى غود نبـكردند .













 است زندكانى مِكتيد ما بقربانگاه جاو دانىعثّت رفتهم آب از سرحديت آَزو مندى ما







 از جند نز بلفى نـاندند .









## 




 " • •

 ودرانل مدت متصوره انبام بانت



 ' ،





 كثنهاى ايطالإانى
 غرق ناو ببر و حمله به خر مثهر








لار يُ
متوتن :ود :ا :ورافكن خود معو طه سربازذانه وil ها را كه دركار ساحل كارون مفابل صرباز غانه




 كارون مجرود در ابمن :ءن بهاوسروان سراب و ستوان
 - و معارهت نـا!تد ثاو ャهابم بنام


 ©


 هارض و درآبادان غوت ميـايد .
 از ازر اد تيروى دربآى




 ثى نـايد تاو سرو ان مْ:ور از كارون عبور :موده خود را بعiار مـرماند .

 "




 - • .
|
 ربودن نفنك ر نـنـك بثتل مبر ساند تواى مها ر ان:ار ها و :او ها بود ميبرند .









 ابرانيان بود از يـن رفت .




 ر مبدانستندكه مبتواند فورأ نبروماى خرد را يـاده كرده و ناو هارا تصرف كمند و شايد با متا رمت
 طرف و سا يل بـثرنت خود را فرامر كُده بودند وعتى بعدأ راديو ها و و و سا بل تبلبفاتى آنها امرار
 در مز ماى خاورى ابران تمر كز داده بودند .








$\theta 0$



 د ITYo

 ابن نا و ما در 1 بتدا







 دا يره امور دريائى سناد ارتش ناغدا بكم بايندر ميبا شند .













جلددوم

وتار بخ يكــاله خونِن آذربإِجان
فصل پانز حهم
ثب زنعى وتيره هـو شهر بور

 مبان كردبارباربك درد كرد. تنك ـبرده مرا را بـ زنكار و كرد


 نو كتى بغي الندر اندرده
 تجوزنیى كبا موع خبذد ز رباى نار

 -
 عـلانمو مفرر انى برعليه دريستى نا كهان





 صلساتو لطمات !یحدوحصرى وبى





 درسر مییرورانيدند بتار بخ مادادند . تار كخ ابن فاجعه عظهى و فاجمههاى بعدى





براى عبرت بينند كان متمدن واخلاقى آ ينده نو بمعرن ندا






 براى اينـكه احـاسـات ملت ايمران تشريح نود ابن اعلاميـه كه حاوى مطالب مهمى است و از طرف ستاد ارتن مـادر كرديده بود براى جله ایى كه در آلخر دارد

 جنوب باغترى مرزماى كنوردا مورد تجارز و تعرش نرار دادند .
|r| تاريغ

- r



معذلك نیات نـبتأكم بوده است .


شده است















 ميكـند

 ك اثاثهامرا براه آهن بر بانم .


 آمده است مaلوم شد ابن همان در ذـكهاحى ديشب الست صحبت مارا تْنـده ا كنون

مبادا خو ابم بــد د و شـها در زمت بيفتيد . درثــه جی مـهن برست بسهم خود از اين راه خلدت لـودده با خوشرونـى اثاثه را داخل در دتـه كـذارد و باتن نغر اهل خانه مارا بابــتـكاه رـاند . منهم



 فرزندان خود را زوانه جـهه ميسازد بغن كلو دن را كرنته انـك از ديد كانث سرازير كرده بود - عبرت بـكِ بد عبرت بـكِيد از آما= كى دفاع ممـبهنان خود در مورد ديسكر .



 خوشرونى و سرهت مغرشَا تا عكوطه كرومان ميرسانيدند

 مىداشتند .
 و از خّرد كذشتكى بینظيرى نتان ميدادند . ملاوه برلثكرهاد ار ار
 :ـاس داشتد ر فرماندمان آنان بدينقرار بودند . ا ـ لثكـر r تْ
 بغرما:دمى سرلنكر كاه بغتى .


11 11




و ديكى از آن متالم نكردد تا ابد تلف شده است ا




 ناكهان در r













 شو يد ـ شابد بیغىما يـن غود
 تعريك شود .










 خرد را بعد كالال سغظ مينورد .








 بدبن فرار بود و بلاظاطل جربان متار كه را يـش آررد .


 از ايرطرف








 كر كته شد تراث مخامـت نـه




 و راهدمانى در Tنبا بافى نمانده :رد د.



 ;




 بود نتجه بهترى بدست آيد .


















 درTرددند











 فرماندمان براى اخذ تماس با فرماندمان بـارو امدام









 بكانه راه نبات ورربه منسمر بغرد هم بود .



 ايران دوستى بود :.و نه افراد دلِر فداكلار ارتش ايران آنها مــتن .....

فصل شانز دمم
بزرسّى ارتشتاران فرمانده



 است جهان بناهى شاهى جون ماهى كه براف همتش اوج كـيوان را سـرده و شهاب صولت

كه ازبانآفرين بادت مزاران آفرينبر بان




كـكرده است از تو هرعضوى ز فر و نمْل دبكى مان
زباناز غـكروطبع از آب وروى ازنورولغازازدُر

سراز رهـت دل از شنفت تن از ععدت كن از بر برمان





بادثاه باكانه خلايت
خالطت و بجالــت با اهل علم وفضال فرمايد ـ جندان مهيب نبود كه اصحاب تجارب جهت مصلحت در يـتـكاه ذات مباركن عرنه نتوا

 بروفز مصلحت نوده ناس فرمايد
 عانق نـيفته خلدت بـام و در اوـت بام !بىركهفلككنـتو كردون لفــــت


ت~نّ

هس از اينكزءنتهد فتنه كاه از جه سبب

 از تمدى فطاع العلريقان و iهلب اوبان و وطن ذزوثان و دزدان ; آبادى مه جهر






تو از رْع ازدما سازى واو كرد ازعهـا ثمهان
 بنوك نز
 كهـد زانْ آتش ومر مر غان
 غـه از كرد سوارانت زمين با آسـان يكــان






تو دارى مמجز موسى كیع اندر Tـش

 تعالىاله جه ساعت بودكاندر سات آن آن مـت بزـرت صرسر تازى بدستت آتش هــــدى آنى





 هزيـت كـردى اعدارا و بيرون آمـدى ناكه


 مهـ و جود را بندو



 فرمو دند .

در مدت نونف در كغ




 مـيورزيدند .





 تو ده جو انان كشور ردانهأنرانتظار مهاجهت

 و علم در جهار شنه 19 الارديبهتْت ما ه .










 كرديدند .

;موده ر حــم ملت را روشن فرمو دند .








 اول بادهاه سـدكـور معر انتثار بانت.




 به ذات مـايونى امداه نـر دند












 آسبـ ديده اختـان فرانـران ارودند

رده ملبون ربال تورسط تبهار سرلنكا






$$
\begin{aligned}
& \text { تاريغ • rسال ارتششامتهامى ابران } \\
& \text { 1\&5 }
\end{aligned}
$$




 . برفراز نهران متفنأ آمو دند














 در Y . تغامى امير آباد :'زديد فرمود
 دو \&
 مرد آن سامان بغثــد . در • آذر ITr ز زنرا'ل دو كل رنبس دولت موفتىجمهورى فرانـه وارد تهران كرديده : در r r د د . واكذار ندو دند

 در r
. امليمنرت مـايونـامنتامى نايل كرديدند .

در \& شادبان بـران دو'ا مخأبر ه مرمرد دند .











 منايت فرمو دند .

 د.








 در ا آبان




 بنظر مير بـد
 غـروانه ترار كرفتد .

تار:غ •r سالد ارتش شَامنـامى ايران

 شاه تشريغفرما كرديدند .
 را بديدار رجود ذيجرد خرد ر رو

 اشتان وشادمانى در بو وـت نتى كنجيدند . در r آذر ( مبع ) بيـارستان زارامى را افتـاح فرمودند .

 است اشغال ظالمى كردند و از دست ما:برابويان يوطنن و يـعانه يردر در Y آذر نورآى عالى بهـاشت را








عرض: كرد فقط اهر مبارلو ثاهانه و وانه






تارين بنغـيل درج كرديده اسـت) .








تاريع









 كرد.يد اعلبعهنرت زرز بنعم








تاريغى را ;:كرار نمود .


 مزشكان اشتفال داغتند .








 .براى ا-ك




تاريخ •r مال ارْنششامنـامى ايران



افـران شهـد نشان جاوريد عطا فر مودنـد در ا فروردين I I T ايراد فرمودند .
 لباس عـد ها فر مرودند





 در Y X Y
 مـافرت كرتآهى





















تاريخ •






- استوار است

و اصول دمو كر انسى حقتمّى دازد

 خو اهم
من خو اهان آزم ضْود !ِقور تسـاوع بر ذوردار
 من خْو اهان آنم




از علـالت مورد مسرت و خوشَى خاطر من نووده و نختو اهل !و د •


 در ه الداده افتقاح فر هودند
 در در اعاء:x


از • .











 بشن راهآهن ايران تشريف فرما شدند و كار كنان آنرا مورد منايت وتوبه فرار فر فر مودند . صونفا











خير مبـرابثد .

$$
\begin{aligned}
& \text { لـو دين وايرانش آباد باد } \\
& \text { درونت بـائـد حت شار بار بـاد }
\end{aligned}
$$






 ومكرر در آنار خرد :نذكار ابن موضور ع را را داده اند .






















نغس ايـان مباشند .










 دارد انجام داده اند .





تاريخ •




 معت־ماى او را فراموت نـيكند

بامونتبت іاريغى يبـودند و باصبت شهرت خود بهان روز را بلرزه ررانداختـد .


تر اوش يُك طرح سهادتبار بزدس از يك مغز و فكر بلגل
رزه جارم آبان ياسر آغازسعادت ايران







 در هنعام ورود ثاهنشَاه بكلى هويلرز!














 ذوق و ازجذابات شوقَ جان ودل اء !


 هـها ـ شاه - امرات
कुष
 هنظم ارتش خوحرا در جاللِه ديده بودند دست حوادث روز كار بوسـيله آلمارن


 وتاز و لـلـدكوب و عربدههاى بدمـتان اجنبى.رست واوَع كرديد علمها وبيتقماى
 حزب و دسته و آزادى و در حفِيت براى وطن فرونى و غارتـكرى بوسط خـِابانها


فرصت •یجـت .


 را بآنان نشان داد حتيقآ جاى تأسف بود


تاريغ •
كو ناكون شخو صاً رزههاى ارتشى بزر كتر.بن وديله ايست كـه بـالى حو يا سه بار
 كثور خود بكار مى.بذدد .

 هردامنهالى برعليه ارتش ملى و عزیزما بودند .


 حيات بخن استمالال و تماهِت ارضى و امنيت داخلى تنها و تنها بنا بامتهام شـغس اعليحضرت هايون ثاهنتامى برسر ملت و آسمان و ارن ايِران ثايبن آغاز نهاده

 بـخاطره مىاندازند از كارها و زهام اهور كو تاه سازند و از مو فعيت بـى نظير كنونى كه مانْد بِيـت سـال درر. اعليحضرت فقـد سعيد امكان املاحات را برای ما دارد حد اكثر استغاده را بنمامند و این فرصت را از دست ندهند و بسـار قدر بدانـد

 نو.سـنده مـكر كفتشام باز مم در این سـطور ــاد آورى ندودم . . . . $\boldsymbol{r r}^{3}$
برای ملت ايمران كه خون مردان جنكـ آور در عروت او جارى امت مـع

 بودند يربود از خيابانهاى دورمردم خود را بـرا كز ديمن رزه مخصو مـاً ميدان سبا.
 ولادت ناهنهاه از ص־ع زود زـر آفتاب اجنهاع كرده بودنـد هر كز جنِن منظر•







 الطراف مبدان ;ا ا انشال كردند .














 ,

 بود كهاخود او توشهاىي ازشهر دارى را التخابكرده بمنظر هآسمان رنتعين



تاريغ • ساله ارتش شامنـامى ایران
ونتبكه رزه يابانبافت اعلي=






 ( رزه عهارم آبان و رزه اول ديماه موجبات انول و نابودى هر كونــ رزمـاى مــكوك











بردهن دشمـان إران نوانـرا



 لبريز المالى شبي رمانـد مان شرهى






بـكــال در فرفت جانـكداز غرن در خون و طفـيان ; لـكد كوب سم سـوران
فرقه غدار و قومى نابكار بسوخت

بان.و• از آنــان ككـه اندر موا ذرّ لـه بهناى كِتى برـشار• مقـر سراسر كـذار كـده درع و مغفر برـــان حلالى است جون شـر ملار تو كفتى شد آجال از آمالخوشتر

بـكردار از آنسانكه اندر جـكر سم نه آفات كردور• در بـان مورــر
 حیخو نتخو ارجيشى حك ينداثتىخون



 آذربايجالن جانايران الست. استان يهناوزى است كـه بررسى اسم آن مارا بمظمتهاى تاريخى سر كذڭت آن واقف ميسازد آذربايبجان مسـكن مادبها بودك ازحيـت خون ونزاد و زبان و دين وعادات و آداب ايـرانـان كاملى بودند دانــهـندان







 نفوس ميانثد زبان مددم آنربايججان نارسى :ودد است و حتى در تدام دور ان تاريخ

تاريغ
ـ.
 اردبيلى و سبد قاسم انوار از آنربايجان برخاسته و زبـان درى و ادبيات بارسى را


اكنون در دست باست بزبان إِرانى نو
بابك خرم دبنى رادمد بزر كك تاربخ ابران از از آنربايبجان برخاست وبر وبر


ــالارملى وخـابانى وديكـر رادمردان

 در سال .
 تبابل ترك آشنانى !
















 فرندمم صدـال بساز آغاز هكومت سلـله صنوى رواج داشت منتهى عوامل مذكور آنرامــمـمد





























多事委








تاريخ ه ه ماله ارتش شامنادى ايران





 مبيتوفرارانى در ملت ابران كرده رآنها را بدبن نـورد .














 در هـان منكام اغبارى واصل مـد














109
تاريغ R






است ك معلوم نبود بهع طريت آنهارا الخذ نمودهاند





 دولتايرانمرومت






ابن نِيرو ما در مامت




 شود كارداراظهارميداردبا بد ازمـكـود
 بالاخره درتاريخ •آذر آ

 ناكاه مبع حهار شنب






ناريغ ه





 روز T T T T شريفTبادنزوين متوتف شده بودنديساز ومولز أز
 كزارن خود اظهار داشت



 r






 ماه م~ كملاانجامبافت

 دراينموتح يعنى در






 أى روزFاز سياه زهر آلو برو


شنبه جهارم آبانماه بايكوهـع بــيار جالب توجه وباثـكوهى ارتش شاهنــاهى ايران









 باطنى آنانرا ناسرحد جنون ملاحظه فرمود فرمان داد آنربابِجـان بانيِوى ارتث




 غابره نوده آمادكى و عزيـت بنكج













 و Tنهمه الاادههاى
 كه از علم آهلهه بودنل . . . .






























 اهـاسات جهانبان برعلب آنها رر تمام زةاط منكس كرديد .

## 17


 ميانه تا تجريز - -





 جنا مهيب و شعرف قافلانكوه



















































 T PI
























 , ا^ حلبى بنزين و •







 9 كروند بودند بادنت سر كار سر كرد راستى و شهار



 بسر نوشت اين زد و خورد بهمول مبانديثبدند روزنا

































 روشنائيهاى خيرير هكنده ووسيعى




 بند ننرا بدت






务製


























































 , ! ! ا





## 179

تاربخ با باله ارتن شامنتاهى







 .
مردم مبلداشتشغربانى









 از طرف مهاجرين شرو ع شـد و بـند






 مو انقتكَدديد مبع



 نبز دستكِيِ كرديدندي .



 امزام مـكـرديدند .














































 بادست نود بـردم مبداد آنتر با, فـار آرردند ك عـر ورف نداشت .

 ساءت r



 وارد جلنا ثد ـ روى هر دوبل نكهـا















تاريغ •




 مــلـلهاى سنكين وطبانيهـاى






 تَل زنداتى وTا



بموجب قانون اساسى كشور فرماندهى كل نِيرو هاى نظامى بعهده اعليحـرت مإون شاهنـامى است ( بزر كك ارتشتاران فرمانده )
 - ثوراوِالى جنتْ

مركب از نه نفر كارمندان ثابت و چ نغر كارمندان غِر نابت .




فرماندهان لهـكرها ـ رؤساى اركان ستاد ارتش . رؤــاى ادارات ارتّ . F - وزارت جنع

 f - f



خــروانى - ستاد ارتت از نظل مـازمانى داراى يك دفتر و خهار ; كن و سه دايره






ادارات ارتش بشرح عائِن مياشل

اداز• مسنشـارى برياست سرتـب زابرت . و . كرو
اداره دوم
اداره سوم
















تاريخ •









 هاخدا ! عبدالنٌ ظلى .
دانشعاه جنع

دانيكلده افهـزى
 دبير ستات
مر:كزجزودانشكده افسرىوبر.استسر كارسر هنـك على اصغرمبثرىمىباشد
نصل يـينم-تاريخته مخختصر شهربانيا إيران


















 تراردا

 كد بامادارةنظفبهابا در



 بود بـد بـابرى باران نزد
 يشروى هائى كرد. .
 .




 1 לظا


 بإياد T T T "




 ,
$=0$ Ex隹

等 Hex Tmer




- ـ ـ ـ ا



 بالتظام خأمى درميدان - بـ رزه ميرونا


$$
\begin{aligned}
& \text { روز اول د!باه دزء هيروند }
\end{aligned}
$$





泣
垪 （



Y Y -







 كالكون وبرتنوت جوانان-ربانز ورشيدمثهن.


! $T=1 \leqslant$ -



اشا
竍



 ．

机


 , ر+ در T ا ,精




ى ارت



 Gون
沶 ع シ di Li

 ى ا
 نった J， － 3，5，5，2－11 ن L 1 （ الـ， 4 －j，JL， －د


ك

 ＊
 نـو د ， 1,5 ن雷 ها
 F＋i，ادا ，जjg，dlle نا
 ＋14 J＿ani 1，2，

ر
ارتن ايراهـ - اهرورور
 ,
 رئب
 براییرنرازیى انيل بير ترى
 إران برای ايهـول بيروزى




Le. . ,
 , ويثرن بطوريكه نكمبدارى وتوالبد
 .
 12, 120


 تون الهاد. رزء میروند.

俍






\&

 1 خود برابر شهردارى رزم•
.

كاكون آكان بيا الـت



 مr

 كلتد



Biر



 1rro．．．
 ارتش باكنان نـان 1， بلرز• درا

－地 1 ．
بـ تبريز ，ط ，ان اروا

 تی促 ज




 براى


تراه نيـكردند .


I اهـا ا



 . $\because=$. ,

$=-$ ar:




حراين


إيلات ,طا,


تونانى دلاورانـيه در ر را.
تِّات آذربايِّاتِ نبرد
,بابدارى كردنددرإينجا در س شر
 . ترار ميكيرد

ربال وبزر كان آذربايجان براى بـا •ت
 دعا مبتـابـد



مين إـام علم ，居 وهوبدا ال－ت

د
عحكـبا بترئــــ
جربات شرنظابی

．Ledo jurile


dex，,$:-$

いろ $\Longleftarrow$



خودقرارأرهودباند

.




-












 -


شاهنشاهى ايران






























- آقى سرهنع فرجالله همايونفر



























 بناه هـارن اداره امور اداره را عهده دار كرد.بدنــ .








190


 است تنير بافت در اوابیا آذر ماه ITr












 زنرالى ـة:غخر كـرديدند .




 ترجه سرو دآنها اززبانغيرمانو كجنيناست= ماسالد.




تيمسار س,


تيمسارسر تيپ مير حسين هاشمیى




تيمسـار سر






ا业

 R r افـر عثاز ارتش إيران (عكي درسراب آذربايهان ( -1 -



 .








ر'ْـس ركن دوبستاد ارتش







## مؤ لف كتاب

 كلام است


 هـ ا





 ك 5 ماجز *
 نَ , د,






 -ث








 :




نيورى دزبان بی-:كات سوار ارتش شاه:ثاهى در>ال رزه هاى مارز بزودى هنتشرخواهـم أهود براى سرمثق مبارزه نسلآينده جاب خواهد شد .
$\qquad$
سرود دانشـشلده افسرى

مـبث دن از رنج Tزاد دار

خجست براو كردن روز كار
بدين :ور وبر زنده :ـكنـمباد
خرد زبور نــاجـاناران بود خرد مـايه زند كانى شناس خرد دست كِدد بهردو سرانى


كه خودرنجبردنبدانشسز است سزاوار كردد بينغك ر نبرد


ايا ثاه ايران ;و دل شاد دار
هراز مهر ثاه الــت ما را روان
هـ باريد بادا -ر تـاهـرار
جو ايران نماغد تن من مباد خرد اقسر شهريـاران

 جو ايران نـاشد تن من مباد
 :ـدنج اندر آريد تن را روا- را-
 حو ابران نباشد تن من مباد

سرود آذر آبادتان

مبهن از ;و بـاشد :س سر بـند اثاده بـكـرداب غم غر نكون

اخككر ز آذرت بجان دشن است

خرم بـان

ای در استوارى چو ککره سهند
 نور ديده وطن فروغ روى توس رو بز ای كڭرر آذرآباد كان آذر آباد كان دور از تو اندبثٌ بـد كنـت




 منتشر خوامد شد .


آَنكارا مبتوان يبدا كرد .




اعليحضرت همائون شاهنشاهـي درتبر
 سوم آذربإيجات


## THE TWENTY－FIVE YEARS MISTORY OR THE IMPERIAL IRANIAN ARMY

Compiled By
Zabihullah Rezvani Ghadimi
The Famous Historian And Writer，Compiler of ＂Arian＂Almanac（for 14 Years），Writer of 20 Books on Political，Historical And Social Subjects and Editor of the weekly lllustrated＂Aryan＂Magazine． All．Rights Reserved
＂Aryan＂Almanac Office ：
Lalezar Street，Telephone： 8547
Telegrams：Aryan，Tehran．
PRINTED，IN UNPARALELLED NUMBER，IN BOTH MAJLIS AND BANK MELLIE PRINTING PRESSES． TEHRAN，IRAN． 1326－1947

## $0!$ リーか




F

